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Many students are found to be very weak in Subject-Verb-Agreement (SVA). 
They are always confused whether to put or not to put the letter ‘s’ at the end of the 
verb. Therefore this research is carried out to determine the effectiveness of teaching 
the grammar rules of Subject-Verb Agreement (SVA) using the ‘Snake’ pictures 
symbolising the letter ‘S’ for singular verbs in ‘Snake Attack’ activity. For the 
purpose of this study, 30 students of low to intermediate proficiency level from SMK 
Bandar Seri Alam were chosen as the respondents. One group was considered to be 
the experimental group who underwent the lesson using ‘Snake Attack’ activity and 
the other group as the control group underwent the traditional grammar lessons 
(prescriptive grammar). A pre-test and a number of treatments were conducted 
followed by a post-test to find out the effectiveness of the treatment and short 
interview sessions  were held to find out students’ perception of the activity.  Results 
showed that both groups showed improvement in their post-test results. However, the 
experimental group achieved a significant difference in their post-test results 
compared to the pre-test where all respondents attained same results or higher. Many 
of the students from the experimental group attained marks with differences of more 
than 50%. The results showed that the experimental group performed better than the 
control group. Subsequently, the interview sessions revealed that students preferred 












Ramai pelajar didapati lemah dalam tatabahasa Bahasa Inggeris (Subject-
Verb Agreement). Mereka sentiasa keliru sama ada untuk meletakkan atau tidak 
meletakkan huruf 's' pada akhir kata kerja. Justeru itu,  kajian ini dijalankan bertujuan 
untuk mengkaji keberkesanan pengajaran  tatabahasa Bahasa Inggeris bagi ‘Subject-
Verb Agreement’ (SVA) menggunakan gambar 'Ular'  yang melambangkan huruf 'S' 
untuk kata kerja tunggal (Singular Subjects) dalam aktiviti 'Snake Attack'. Bagi 
tujuan kajian ini, 30 orang pelajar dengan tahap penguasaan  dari aras rendah hingga 
sederhana dari SMK Bandar Seri Alam telah dipilih sebagai responden. Satu 
kumpulan telah dikategorikan sebagai kumpulan eksperimen - kumpulan yang 
menjalani pelajaran menggunakan aktiviti 'Snake Attack' dan kumpulan kawalan, 
kumpulan yang menjalani pelajaran tatabahasa tradisional (prescriptive grammar). 
Satu pra-ujian dan beberapa rawatan telah dijalankan diikuti dengan ujian pos untuk 
mengesan keberkesanan rawatan tersebut dan sesi temuduga ringkas untuk 
mengetahui pendapat pelajar tentang aktiviti tersebut. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan dalam ujian pos. Walau 
bagaimanapun, hanya kumpulan eksperimen mencapai perbezaan yang signifikan 
dalam ujian pos mereka berbanding dengan pra-ujian di mana semua responden 
mencapai keputusan yang positif. Beberapa pelajar mencapai perbezaan lebih 
daripada 50% daripada markah pra-ujian. Ini bermakna bahawa kumpulan 
eksperimen telah mencapai keputusan yang lebih baik daripada kumpulan kawalan. 
Selain itu daripada sesi temuduga, telah dikenalpasti bahawa pelajar lebih 
menggemari sesi pembelajaran menggunakan aktiviti 'Snake Attack' kerana ia 
menyeronokkan dan peraturannya mudah untuk difahami. 
 
